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Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom  
u hrvatskom, ruskom i njemakom jeziku 
 
 
Predmet su ovoga rada hrvatski, ruski i njemaki frazemi s pojedinim metalima 
kao komponentom. Metali su najrasprostranjenija skupina kemijskih elemenata u 
prirodi, ali i najrasprostranjenija vrsta materijala koje su razne civilizacije upot-
rebljavale tijekom povijesti. Unato tome u frazeologiji se triju prouavanih jezika 
kao komponente pojavljuju samo sljedei metali: zlato, željezo, živa, olovo i sreb-
ro. Cilj je ovoga rada pokazati u kojoj je mjeri  simbolika navedenih metala utje-
cala na stvaranje frazeološkog znaenja, a potom ispitati postoje li semantiki ek-
vivalentni frazemi s navedenim komponentama u hrvatskom, ruskom i njema-
kom. Kroz primjere upotrebe prikupljenih frazema u kontekstu ukazuje se na sli-
nosti i razlike njihovoga znaenja u trima jezicima. Analizom prikupljenog frazeo-
loškog korpusa u jezinom trokutu pokušat e se dati odgovor na pitanje u kojoj 
se mjeri osobitosti nacionalnih kultura podudaraju, a u kojoj se razlikuju. 
 
Kljune rijei: hrvatska frazeologija; ruska frazeologija; njemaka frazeologija; 




1. Uvod  
Frazeologija je jezikoslovna disciplina koja vjerojatno najbolje otkriva nain ra-
zmišljanja i percipiranja životne stvarnosti razliitih jezinih zajednica. Cilj je 
ovoga rada analizirati hrvatske, ruske i njemake frazeme s komponentom sa 
znaenjem pojedinih metala. Metali ili kovine su kemijski elementi poznati kao 
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sljedea opa svojstva: karakteristini metalni sjaj, sposobnost reflektiranja svje-
tlosti s površine i neprozirnost. Veina se metala može dobro kovati i istezati. 
Na sobnoj su temperaturi u vrstom agregatnom stanju. Mogu se upotrebljavati 
u istom stanju, ali se eše miješaju s drugim metalima i nemetalima u legure. 
Iako ine gotovo dvije treine svih elemenata u prirodi pa i u periodnom sustavu 
elemenata, kao komponente u frazemima pojavljuju se samo sljedei metali: zla-
to, željezo, živa, olovo i srebro.1 Budui da su nabrojane komponente podreene 
u odnosu na nadreeni pojam „metal“, rije je o hiponimsko-hiperonimskom 
odnosu pri emu je komponenta analiziranog frazema hiponim, a pojam „metal“ 
njezin hiperonim.2 Namjera je u ovome radu najprije pokazati kakvo je frazeolo-
ško znaenje prikupljenih frazema u svakome od tri prouavana jezika, te anali-
zirati ulogu leksikog znaenja i simbolike komponenata zlato, željezo, živa, 
olovo i srebro u formiranju tog frazeološkog znaenja, a potom ispitati postoje li 
semantiki ekvivalentni frazemi s navedenim komponentama u hrvatskom, rus-
kom i njemakom. Znaenje se ovdje shvaa kao integralni dio ovjekovih kog-
nitivnih sposobnosti te se promatra kao odnos leksema, leksikog koncepta i de-
notata u sprezi sa znanjem o svijetu, tj. enciklopedijskim znanjem (više o odnosu 
rjenikog i enciklopedijskog znanja vidi Žic-Fuchs 1991: 75–86). Prema Žic-
Fuchs znanje o svijetu ili konceptualna struktura je mentalno procesiranje svega 
što nas okružuje, svega što percipiramo i doživljavamo. U okvirima kognitivne 
gramatike (usp. Taylor 2002: 124–125) sve su jezine jedinice (semantike, fo-
nološke i simbolike) ustrojene na temelju odnosa sheme i varijante. Zapravo se 
radi o vertikalnim odnosima izmeu superordiniranih shematinih jedinica i 
specifinijih subordiniranih jedinica, tj. oprimjerenja. Shematine i specifine 
jezine jedinice naelno odgovaraju tradicionalnim pojmovima hiperonima i hi-
ponima. Budui da se ovdje znaenje promatra iz kognitivnolingvistike per-
spektive, nadalje e se u tekstu koristiti pojmovi shema3 i oprimjerenje. U tom 
smislu pojam „metal“ u ovom radu predstavlja shemu, a zlato, željezo, živa, 
olovo i srebro su oprimjerenja.  
 
Još od W. von Humboldta te E. Sapira poznato je kako svaki jezik analizira 
iskustvo vanjskog svijeta na jedinstven nain. Na tragu Whorfove izjave da je 
lingvistika zapravo potraga za znaenjem, u ovome se radu traži odgovor na pi-
                                                 
1 Zbog ogranienosti prostora u okvire ovoga rada ne ulaze hrvatski, ruski i njemaki frazemi 
s pridjevskom komponentom nastalom od navedenih metala, tj. frazemi s komponentom  zlat-
ni, željezni, olovni i  srebrni. 
2 Ovaj se hiperonim u analiziranom frazeološkom korpusu ne pojavljuje kao komponenta. 
3 Shema predstavlja visoku razinu apstrakcije, odnosno apstraktnu objedinjenost cijele katego-
rije te mora biti kompatibilna sa svim lanovima. 
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tanje koliko se razlikuju ili koliko su sline konceptualizacija i konstruiranje 
znaenja u frazemima s komponentom koja pripada shemi metala u dvama sla-
venskim jezicima i jednom germanskom, tj. u hrvatskom, ruskom i njemakom.  
2. O prikupljenom korpusu frazema s pojedinim metalima kao kom-
ponentom  
U analizirani su korpus ušli hrvatski, ruski i njemaki frazemi u užem smislu4 s 
komponentama zlato, željezo, živa, olovo i srebro iz dostupnih nam jednojezi-
nih hrvatskih, ruskih i njemakih frazeoloških i opih rjenika, te iz dvojezinih 
frazeoloških rjenika s hrvatskim kao polaznim jezikom. Budui da je ovdje ri-
je o frazeologiji u užem smislu, poslovine strukture (govor je srebro, a šutnja 
je zlato; 	
	 – 	,  	 – 			; Reden ist Silber, Schweigen ist 
Gold; željezo se kuje dok je vrue;  	, 	 		; man muss Eisen 
schmieden, solange es heiß ist; Morgenstunde hat Gold im Munde; Morgen-
stunde hat Blei im Hintern (Arsch)) nisu uvrštene u promatrani korpus. Selekcija 
frazeološke grae uinjena je i u pogledu suvremenosti korpusa. Ukoliko je 
provjerom na mrežnim stranicama uoena slaba uporabna estotnost pojedinih 
frazema pronaenih u ekscerpiranim rjenicima, oni su iskljueni iz korpusa. 
Frazeološka se graa oslanja na rjenike standardnoga hrvatskog, ruskog i nje-
makog jezika. Stoga su frazemi s komponentom sa znaenjem pojedinih metala 
iz mjesnih govora izostavljeni (npr. frazem iz mjesnog govora Vrbovskoga5 biti 
kej živo srebro). 
 
U ovom e se radu prikupljeni frazemi najprije pridruživati tematsko-
znaenjskim podrujima unutar kojih se ostvaruju. Prikazat e se simbolika zla-
ta, željeza, žive, olova i srebra budui da su upravo ta konkretna znanja o oprim-
jerenjima sheme metala i njihova konotativna znaenja bila impuls za stvaranje 
frazeološkog znaenja. Primjerima upotrebe prikupljenih frazema u kontekstu 
istaknut e se slinosti i razlike njihovoga znaenja u trima jezicima. Rije e bi-
ti i o stupnju desemantizacije prikupljenog frazeološkog korpusa u trima jezici-
ma. Posebno  mjesto u radu svakako zauzima konceptualna analiza jer je veoma 
                                                 
4 Frazeologija u užem smislu ili uža frazeologija obuhvaa frazeme sa snažnom ekspresivnoš-
u i konotativnim znaenjem (naješe negativnim). Ti frazemi mogu biti potpuno ili djelomi-
no desemantizirani. S druge strane, frazeologija u širem smislu ili šira frazeologija obuhvaa 
ustaljene izraze za koje nije karakteristina potpuna desemantizacija, slikovitost, ekspresiv-
nost i konotativno znaenje (usp. Fink-Arsovski 2002: 7).  
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zahvalna za prikazivanje znaenja. Iz perspektive kognitivne semantike znaenje 
neke rijei predstavlja ideju, mentalni sadržaj, odnosno koncept o stvari na koju 
se rije odnosi. Govornik ima koncept o odreenoj izvanjezinoj stvari, tj. refe-
rentu. Imati koncept o neemu znai poznavati stvar na koju se koncept odnosi. 
Frazemi su pogodni za stvaranje koncepata jer se oni tematski odnosno koncep-
tualno grupiraju dajui tako priliku za analizu semantikih taloga na bazi kojih 
je formirano frazeološko znaenje, a u odreeni se koncept mogu ukljuiti fra-
zemi razliitih kategorijalnih znaenja i razliitih strukturnih tipova (usp. Fink-
Arsovski 2002: 37).   
3. Pridruživanje prikupljenih frazema njihovim tematsko-znaenjskim 
podrujima 
Konceptualnom su analizom obuhvaeni svi frazemi promatranog korpusa, od-
nosno ukupno 53 frazema6 (19 iz hrvatskog jezika, 11 iz ruskog i 23 iz njema-
kog). Koncepti u koje su grupirani frazemi mogu se podijeliti u tri osnovne sku-
pine: 1. FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA ËOVJEKA, 2. FRAZEMI KOJI SE 
ODNOSE NA PREDMET, 3. FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA APSTRAK-
TNI POJAM. Svaki od navedena tri konceptualna grozda obuhvaa skupinu de-
skriptora. Metodom semantike dekompozicije frazemima se pridružuju deskrip-
tori, tj. obilježja koja predstavljaju odnose slinosti (usp. Dobrovol'skij 1995: 
90-106).  
 
Deskriptore se prve skupine FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA ËOVJEKA 
može dalje podijeliti na sljedee podskupine:  
 
1. ËOVJEKOVE OSOBINE:  
vjernost, estitost/moralnost, dobrota/humanost, osoba od neprocjenjive vrije-
dnosti, starost/osjeaj odbaenosti, osoba s manama, živahnost/nemir;                                 
2. ËOVJEKOVA STANJA: 
težina kao posljedica umora ili bolesti, tromost; 
3. ËOVJEKOVE (NE)AKTIVNOSTI: 
šutnja, vježbanje/treniranje, iskorjenjivanje/uništavanje ega, odbacivanje ko-
ga, ega, koenje, pružanje otpora i dobro zaraivanje. 
                                                 
6 Ovaj rad ne pretendira u potpunosti popisati frazeme s navedenim komponentama na hrvats-




             845
13.3 (2012): 841-865 
U drugoj skupini FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA PREDMET svi deskrip-
tori predstavljaju obilježja predmeta, a to su: zastarjelost/neupotrebljivost, teži-
na, velika vrijednost i površinski sjaj. Posljednja skupina FRAZEMI KOJI SE 
ODNOSE NA APSTRAKTNI POJAM broji najmanje frazema rasporeenih u 
podskupine prema sljedea dva deskriptora: alternativa/mogunost i delikatna 
tema. 
3.1. Konceptualni grozd FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA OVJEKA 
Konceptualni grozd FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA ËOVJEKA obuhvaa 
ukupno 34 hrvatska, ruska i njemaka frazema rasporeenih u tri podskupine. 
Svaka je podskupina prikazana u zasebnoj tablici: ËOVJEKOVE OSOBINE u 
Tablici br.1, ËOVJEKOVA STANJA u Tablici br.2 i ËOVJEKOVE (NE)AK-
TIVNOSTI u Tablici br. 3.   
 
 3.1.1. U niže su navedenoj Tablici br.1 u vodoravnim recima frazemi odre-
enoga polja podijeljeni prema deskriptorima, a iz okomitih se stupaca u tablici 
može išitati frazeološka ekvivalentnost u trima analiziranim jezicima, ukoliko 
ona postoji. Na istom su principu sastavljene i Tablice br. 2, 3, 4 i 5.  
 
Tablica br.1. 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA OVJEKA: 
OVJEKOVE OSOBINE 
deskriptori: hrvatski ruski njemaki 
vjernost   treu wie Gold 
estitost 
/moralnost ist kao zlato 
  
dobrota/ 
humanost zlato od ovjeka 
  
osoba s manama nije zlato tko   
osoba od neprocjenjive 
vrijednosti 




ÔÕ ×ÑÎ ÒÐÓÐÏÕ 
pures Gold; Gold wert 




biti za staro 
željezo  











Quecksilber im Leib 
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Podskupina ËOVJEKOVE OSOBINE broji ukupno 18 frazema (8 iz hrvats-
kog, 3 iz ruskog i 7 iz njemakog jezika). Ti su frazemi razdijeljeni na sedam 
deskriptora. Deskriptoru „vjernost“ je pridružen jedan njemaki frazem s kom-
ponentom Gold.  Deskriptori „estitost/moralnost“, „dobrota/humanost“ i „oso-
ba s manama“ obuhvaaju po jedan hrvatski frazem s oprimjerenjem zlato. Fra-
zeološka plodnost komponente zlato/			/Gold rezultirala je nadalje dvama 
frazemima u hrvatskom, dvama u ruskom i trima u njemakom jeziku okuplje-
nima oko deskriptora „osoba od neprocjenjive vrijednosti“. Deskriptoru „sta-
rost/osjeaj odbaenosti“ dodijeljen je po jedan hrvatski i njemaki frazem s op-
rimjerenjem željezo/Eisen. Posljednji je deskriptor navedene podskupine „živah-
nost/nemir“. Oko njega je okupljeno 5 frazema (po 2 iz hrvatskog i njemakog i 
1 iz ruskog) s oprimjerenjem živa, odnosno živo srebro7//Quecksilber.    
 
3.1.2. U Tablici br. 2 su prikazani frazemi podskupine ËOVJEKOVA STA-
NJA: 
 
Tablica br. 2. 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA OVJEKA: 
OVJEKOVA STANJA 
deskriptori: hrvatski ruski njemaki 
 
 
težina kao posljedica 
umora ili bolesti 
 
težak kao olovo (od 
olova); 
noge su komu <teš-
ke> kao olovo (od 
olova); 
imati noge <teške> 
kao olovo (od olova) 
áÐÓÐ×Õ (ÛÝÚÍ, ÔÐáÍ) 
ÚÕÚ Î×ÍÔãÐå ÔÕÓÍÏÕ 
(ÔÕÓÍÏæ) 
schwer wie Blei; 
bleischwer8; 
Füße <schwer> 
wie Blei haben; 
Blei in den Bei-
nen haben 
tromost 
  Blei im Hintern  
(Arsch) haben 
 
Navedenu podskupinu ini 8 frazema (3 iz hrvatskog, 1 iz ruskog i 4 iz njema-
kog jezika) okupljenih oko dva deskriptora. Samo je komponenta olovo/
/ 
Blei zastupljena u ukupnoj frazeološkoj grai ove podskupine. Deskriptor „teži-
na kao posljedica umora ili bolesti“ broji po tri hrvatska i njemaka te jedan rus-
ki frazem, a deskriptor „tromost“ svega jedan njemaki frazem.  
                                                 
7 Kod žive i živog srebra radi se o istom izvanjezinom referentu, tj. kemijskom elementu koji 
se oznaava kemijskim simbolom Hg. 
8 U ovom su radu u analizirani frazeološki korpus ukljuene  i njemake složenice nastale na 
osnovi poredbenih frazema. 
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3.1.3. Tablica br.3 donosi pregled frazema podskupine ËOVJEKOVE 
(NE)AKTIVNOSTI:  
 
Tablica br. 3. 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA OVJEKA: 
OVJEKOVE (NE)AKTIVNOSTI 
deskriptori: hrvatski ruski njemaki 
šutnja šutjeti kao <olovom> zaliven 
  






ÚÕÓëÔæå ØÑÓÑÒÐå  
odbacivanje koga, 
ega 
bacati/baciti u staro 
željezo koga, što  
jmdn., etw. zum al-
ten Eisen werfen 
koenje   in die Eisen steigen (treten) 









Ukupno 8 frazema ini podskupinu ËOVJEKOVE (NE)AKTIVNOSTI, a 
grupirani su oko sljedeih sedam deskriptora: „šutnja“, „vježbanje/treniranje“, 
„iskorjenjivanje/uništavanje ega“, „odbacivanje koga, ega“, „koenje“, „pru-
žanje otpora“ i „dobro zaraivanje“. Deskriptor „šutnja“ obuhvaa jedan hrvats-
ki frazem s fakultativnom komponentom olovo. Komponentu Eisen vezujemo uz 
deskriptore „vježbanje/treniranje“, „odbacivanje koga, ega“, „koenje“ i „pru-
žanje otpora“. Deskriptori „vježbanje/treniranje“, „koenje“ i „pružanje otpora“ 
broje po jedan njemaki frazem s komponentom Eisen. Deskriptor „odbacivanje 
koga, ega“ se osim na jedan njemaki frazem s komponentom Eisen odnosi i na 
jedan hrvatski frazem s komponentom željezo. Jedan se ruski frazem s kompo-
nentom 	 u ovoj podskupini vezuje uz deskriptor „iskorjenjiva-
nje/uništavanje ega“, a posljednji se ruski frazem s komponentom 			 ili 
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3.2. Konceptualni grozd FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA PREDMET 
Ovaj je konceptualni grozd prikazan u Tablici br.4: 
 
Tablica br. 4. 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA PREDMET: 
OBILJEŽJA PREDMETA 




staro željezo   zum alten Eisen ge-hören (zählen) 
odlaziti/otii u staro 
željezo   
težina težak kao olovo (od olova)  
schwer wie Blei; 
bleischwer 
velika vrijednost suho zlato; zlata vrijedan 
ÌÍÎÏÐÑ ÒÐÓÐÏÐ; 
ÔÕ ×ÑÎ ÒÐÓÐÏÕ 
pures Gold; 
Gold wert sein; 




sjajiti <se> (sijati 










wie Gold glänzen 
 
 
Ukupno 17 frazema prikupljenoga korpusa (po 6 iz hrvatskog i njemakog te 5 
iz ruskog jezika) pripada navedenom konceptualnom grozdu. Okupljeni su oko 
etiri deskriptora. Radi se, kao prvo, o trima obilježjima koja imaju ekvivalente i 
u frazemima koji se odnose na živo: „zastarjelost/neupotrebljivost“, „težina“ i 
„velika vrijednost“, te, kao drugo, o obilježju koje je prikljueno samo predme-
tima, tj. o deskriptoru „površinski sjaj“. Deskriptor „zastarjelost/neupotreb-
ljivost“ broji dva hrvatska i jedan njemaki frazem s komponentom 
željezo/Eisen. Deskriptor „težina“ obuhvaa po jedan hrvatski i njemaki frazem 
s komponentom olovo/Blei. Deskriptori „velika vrijednost“ i „površinski sjaj“ 
obuhvaaju frazeme svih triju ovdje prouavanih jezika. Komponentu zla-
to/			/Gold nalazimo u dvama hrvatskim i ruskim te u trima njemakim fra-
zemima okupljenima oko deskriptora „velika vrijednost“. Deskriptor „površinski 
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sjaj“ broji po jedan hrvatski i njemaki frazem s komponentom zlato/Gold, te tri 
ruska frazema s komponentama 			, 	 ili . 
3.3. Konceptualni grozd FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA APSTRAK-
TNI POJAM 
Najmalobrojniji je po broju frazema iz prouavanog korpusa konceptualni grozd 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA APSTRAKTNI POJAM. Prikazan je u Tab-
lici br.5: 
 
Tablica br. 5. 
FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA APSTRAKTNI POJAM 





 zwei (mehrere, noch 
ein) Eisen im Feuer 
haben 
delikatna tema   ein heißes Eisen 
 
Ukupno su dva njemaka frazema okupljena oko dva deskriptora: „alternati-
va/mogunost“ i „delikatna tema“. U frazeološkoj je grai ove skupine zastup-
ljena samo komponenta Eisen. Deskriptor „alternativa/mogunost“ broji jedan 
njemaki frazem s navedenom komponentom, a posljednji se frazem ove skupi-
ne vezuje uz deskriptor „delikatna tema“.  
4. Simbolika pojedinih metala i analiza prikupljenog frazeološkog kor-
pusa s navedenim metalima kao komponentom 
U daljnjem e se tekstu prikazati simbolika zlata, željeza, žive, olova i srebra i 
njezin eventualni utjecaj na stvaranje frazeološkog znaenja. Frazemi se grupira-
ju po komponenti oprimjerenja metala, a redoslijed navoenja tih komponenata 
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4.1. Zlato 
Zlato, po tradiciji najdragocjenija9 meu kovinama, savršena je kovina. Ono ima 
plameni sunev i kraljevski ak i božanski karakter. U kontekstu savršenstva 
može se promatrati i poetak tradicionalnog zlatnog doba, dok daljnja razdoblja 
(srebrno, bronano i željezno) oznauju silazne etape ciklusa. U grkoj predaji 
zlato evocira sunce i svu njegovu simboliku: plodnost – bogatstvo – vlast, sredi-
šte topline – ljubavi – dara, žarište svjetlosti – spoznaje – zraenja. Zlato je u 
Egipana bilo put sunca, bogova i faraona. Zbog izjednaavanja sa sunevom 
svjetlošu zlato je u kršanstvu jedan od simbola Isusa. Ali može se govoriti i o 
ambivalentnosti zlata: dok je boja zlata sunev simbol, zlatnici (platežno sred-
stvo) su simbol pokvarenosti i razvratnosti.  
 
Unato ambivalentnosti simbolike zlata u navedenim je frazemima s kompo-
nentom zlato u trima ovdje promatranim jezicima potvren samo utjecaj pozi-
tivne simbolike na oblikovanje frazeološkog znaenja: zlato kao simbol vjernos-
ti, dobrote, humanosti i moralnosti, vrijednosti, neprocjenjivosti i dobre zarade, 
te sjaja. 
 
4.1.1. U njemakom se jeziku frazeološko znaenje pridjevskog poredbenog 
frazema trodijelne strukture treu wie Gold može povezati s toplinom, ljubavlju i 
darivanjem. Unato njegovanju tradicije darivanja zlatnog nakita (primjerice 
buduim nevjestama) gdje zlato simbolizira vjernost, u hrvatskom i ruskom nisu 
potvreni frazemi s komponentom zlato sa znaenjem vjernosti. Slijedi primjer 
upotrebe toga njemakog frazema: 
 
 (1) Treu wie Gold sein oder lieber mit Feuer spielen? (G)10     
 
Dok se taj primjer odnosi na muško-ženske odnose, idui je primjer potvrda da 
se frazem upotrebljava i za oznaavanje vjernosti psa svome vlasniku: 
 
 (2) Des Pudels Kern, so die Fans, ist superschlau, umgänglich, treu wie Gold 
und unaufgeregt, ob in den vier Größen Toy, Zwerg, Klein und Groß. 
(G)11  
                                                 
9 Unato uvriježenom mišljenju o zlatu kao najdragocjenijoj kovini rodij je najskuplji dragoc-
jeni metal koji se u prirodi rijetko pronalazi pa mu je shodno tome cijena vrlo visoka. 
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4.1.2. Hrvatski pridjevski poredbeni frazem trodijelne strukture ist kao zlato 
odnosi se na estitu i moralno besprijekornu osobu. Motiviranost ovoga frazema 
mogla bi se tražiti u kršanskoj tradiciji i simbolima vezanim za Isusa. Unato 
fiksiranosti toga frazema u Frazeološkom rjeniku hrvatskog ili srpskog jezika J. 
Matešia, mrežni pretraživa donosi nevelik broj primjera njegove aktivne upot-
rebe u suvremenom jeziku što je pokazatelj postepenog prelaska frazema u pa-
sivni fond. Razlog ukljuivanja frazema u analizirani korpus jest injenica da je 
on govorniku suvremenog hrvatskog jezika još uvijek poznat. 
 
4.1.3. Imeniki frazem zlato od ovjeka i reenini frazem nije zlato tko nema-
ju ruski ni njemaki ekvivalent. Prvi se odnosi na dobru, estitu i humanu osobu 
te se njegovom upotrebom ukazuje na pozitivnu ovjekovu osobinu. Potkrijepit 
emo to primjerom: 
 
(3) On svoje slobodno vrijeme provodi bavei se volonterskim radom. Takvo 
zlato od ovjeka rijetko se susree. (B.B.) 
 
Frazem nije zlato tko ima suprotno znaenje, odnosno vezuje se za osobu s ma-
nama, lošu osobu. Upotrebom se tog frazema tako ukazuje na negativnu ovje-
kovu osobinu. 
 
4.1.4. U radu 			 
 	
	  	 !		 Fink-Arsovski 
posebna se pažnja posveuje analizi imenikog frazema suho zlato. Zanimljiv je 
podatak kako se pridjev suh u tom frazemu dovodi u vezu s pridjevom ist. Suho 
zlato znai isto zlato što se vidi kod ruskog i njemakog ekvivalenta (ali i u 
drugim jezicima): 	 			; pures Gold. Valja napomenuti da se ti fra-
zemi prvenstveno upotrebljavaju u odnosu na predmet ime se naglašava njego-
va cijena i/ili vrijednost. Odnose li se ti frazemi na osobu, radi se o znaaju i ne-
procjenjivosti te osobe u njezinoj okolini zbog odreene vještine, umješnosti i sl. 
Donosimo primjer upotrebe za neživo u hrvatskom jeziku: 
 
(4) Roga, mediteransko suho zlato u nestajanju (G)12 
 
Osim navedenog frazema s ruskim i njemakim ekvivalentom, u odnosu na živo 
mogu se upotrebljavati i ovi frazemi: pridjevski frazem zlata vrijedan; imeniki 
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frazem  
 		 i glagolski frazemi: Gold wert sein; mit Gold nicht 
aufzuwiegen sein. Posljednji njemaki frazem mit Gold nicht aufzuwiegen sein 
izmijenjeni je citat iz Plautove komedije «Bakhide» gdje se naglašava poseb-
nost, tj. neponovljivost jednog od likova: «Diesen Menschen sollte man mit 
Gold aufwiegen.» Ruski se frazem  
 		 poput dvaju njemakih se-
mantikih ekvivalenata znatno eše upotrebljava u odnosu na predmet dok se 
hrvatski ekvivalent zlata vrijedan podjednako uestalo susree kako u odnosu na 
živo tako i na neživo. U etimološkom rjeniku ruske frazeologije autora A.K. 
Biericha, V.M. Mokienka, L.I. Stepanove porijeklo se toga frazema objašnjava 
dvojako: ili kao kalk s francuskog au poids de l'or, ili kao prvotno slobodna sve-
za rijei  
 		 koja je kasnije prošla proces frazeologizacije. Radi se 
naime o platežnom sredstvu u srednjem vijeku kada se osim zlatnicima plaalo i 
skupocjenim zainima. U Rusiji se od 1388. godine, primjerice, plaalo i pap-
rom pa otuda i usporedba težine zaina s težinom zlatnog praha. Hrvatski frek-
ventni frazem zlata vrijedan i ruski frazem  
 		 (u pridjevskom zna-
enju) smatraju se semantikim ekvivalentima (usp. Fink-Arsovski 2009: 102). 
Slijede primjeri upotrebe navedenih frazema za živo i za neživo na sva tri ovdje 
analizirana jezika:  
 
 (5) Zlata je vrijedan ovaj mladi, koji e se takmiiti i na predstojeem jubi-
larnom 25. „Faros maratonu“ u Starom Gradu. (G; HFR)   
 
 (6) Tankeri prolijevaju naftu kao da je u najmanju ruku u pitanju voda, a ne 
zlata vrijedna tekuina. (G; HFR) 
 
    (7) " #$  	 
. (Y)13 
 
 (8) %&  	! 4<@ –  	 
 (Y)14 
 
  (9) Ein Mann wie Weber wäre bei der EZB Gold wert. (G)15   
 
 (10) Bewertungsportale können Gold wert sein (G)16 
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 (11) Roger ist nicht mit Gold aufzuwiegen. (G)17 
 
Zanimljivo je da je u Rjeniku hrvatskog ili srpskog jezika Jugoslavenske aka-
demije znanosti i umjetnosti zabilježen frazem mjeriti/izmjeriti koga, što zlatom 
(supro zlatu, o zlatu, na zlatu) u znaenju ‘mijenjati/zamijeniti što za toliko zla-
ta, koliko je to teško’, no on je govorniku suvremenoga  hrvatskog jezika potpu-
no nepoznat. 
 
4.1.5. Znaenje bogatstva izraženo kroz dobru zaradu prisutno je u ruskom 
frazemu s glagolskom strukturom  () 		 			 
(	). U tom se ruskom frazemu uz komponentu zlato pojavljuje i varijanta 
srebro. Te se dvije komponente u navedenom frazemu izjednauju u znaenju 
bogatstva. Slijedi primjer upotrebe: 
 
 (12) 		 




4.1.6. Jedno od glavnih svojstava metala ili kovina jest njihov karakteristini 
sjaj i sposobnost reflektiranja svjetlosti s površine. To se njihovo svojstvo odra-
zilo u frazeologiji triju ovdje analiziranih jezika pa smo stoga prikupljene fra-
zeme vezali uz deskriptor „površinski sjaj“. Ruski su frazemi s tim znaenjem 
najbrojniji i ukljuuju tri oprimjerenja sheme metala, no ovdje navodimo samo 
glagolski frazem s komponentom 			 te primjer njegove upotrebe:  
 
 (13) @ $ % 	-	 	 
 (Y)19 
 
Hrvatski i njemaki frazemi vezani uz deskriptor „površinski sjaj“ ukljuuju sa-
mo oprimjerenje zlato/Gold. Rije je o ekvivalentnim glagolskim poredbenim 
frazemima s trodijelnom strukturom sjajiti <se> (sijati <se>) kao zlato i wie 
Gold glänzen. U usporedbi s ruskim, ovi se hrvatski i njemaki frazemi rjee su-
sreu u upotrebi.  
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4.2. Željezo 
Željezo se obino smatra simbolom vrstoe, tvrdoe, nepopustljivosti, pretjera-
ne neumoljivosti i nesavitljivosti. I u biblijskoj predaji i u drevnoj Kini željezo 
se suprotstavlja bakru ili bronci, kao prosta kovina plemenitim. Kod mnogih je 
naroda željezo imalo svetu vrijednost jer se zbog njegova meteorskog podrijetla 
smatralo da je palo s neba. Simbolika željeza je, meutim, podvojena kao i sim-
bolika metalurških vještina: željezo štiti od loših utjecaja, ali je i njihovo orue, 
pokretna je sila aktivnog preoblikovnog principa nepokretne supstance (plug, 
škare, nož), ali je i sotonsko oružje rata i smrti. Openito govorei, ambivalen-
tnost željeza je povezana s ambivalentnošu kovanja. Zanimljiv je podatak da u 
Watchaga (hamitizirani Bantu narodi s Kilimandžara) žene nose željezne ogrlice 
i narukvice za koje vjeruju da daju plodnost i lijee bolesnu djecu. Kod Tiva 
(sjeverna Nigerija) željezo jami zajedništvo živih i mrtvih. Prema Heziodu koji 
u poznatom mitu o rodovima „Poslovi i dani“ s užasom opisuje željezno pleme, 
ono simbolizira vladavinu materijalnosti i nazadovanje prema surovoj snazi ne-
svjesnog. Željezo simbolizira vrstu, tamnu, neistu i dijaboliku snagu. U hr-
vatskoj, ruskoj i njemakoj frazeologiji pojavljuju se frazemi koji se mogu do-
vesti u vezu sa simbolikom nepopustljivosti, te vrstoom i tvrdoom željeza. 
Osim toga u njemakoj frazeologiji nalazimo i motiv kovakog zanimanja prisu-
tan u semantikom talogu frazema: zwei (mehrere, noch ein) Eisen im Feuer ha-
ben i ein heißes Eisen. Valja napomenuti da je motiv kovakog zanimanja prisu-
tan u frazeologiji u širem smislu i to u svim trima analiziranim jezicima (željezo 
se kuje dok je vrue;  	, 	 		; man muss Eisen schmieden, so-
lange es heiß ist), no poslovice su zbog ogranienosti prostora ostale izvan okvi-
ra ovoga lanka. 
 
4.2.1. Valja istaknuti kako je kod frazema objedinjenih deskriptorima „sta-
rost/osjeaj odbaenosti“, „odbacivanje koga, ega“ i „zastarjelost/neupotreb-
ljivost“ presudnu ulogu za stvaranje frazeološkog znaenja odigrala pridjevska 
komponenta star/alt. Sintagma altes Eisen zapravo znai Schrott, tj. otpad. Mo-
že se pretpostaviti kako su hrvatski frazemi: biti za staro željezo; bacati/baciti  
koga, što u staro željezo; staro željezo i odlaziti/otii u staro željezo nastali pod 
utjecajem njemakog jezika: zum alten Eisen gehören (zählen); jmdn., etw. zum 
alten Eisen werfen. 
 
Deskriptor „starost/osjeaj odbaenosti“ broji jedan hrvatski glagolski frazem 
biti za staro željezo te njemaki ekvivalent zum alten Eisen gehören (zählen). 
Odnose se na osobe koje su nepoželjne zbog starosti i/ili pomanjkanja poželjnih 
 
 
             855
13.3 (2012): 841-865 
i traženih odlika, vještina ili znanja. U ruskom jeziku nisu zabilježeni frazemi s 
komponentom 	 koji bi pripadali navedenoj podskupini. Upotreba fraze-
ma biti za staro željezo u odnosu na živo potvrena je u Hrvatskom nacionalnom 
korpusu (HNK)20 i na mrežnom pretraživau. Izdvajamo po jedan hrvatski i 
njemaki primjer upotrebe u odnosu na živo: 
 
 (14) Ali pokazat u svima da Pešalov nije za staro željezo. (HNK) 
    
 (15) Mit 49 Jahren gehören sie zum alten Eisen. So sieht es jedenfalls die 
Werbewirtschaft. (G)21 
 
Deskriptor „odbacivanje koga, ega“ obuhvaa hrvatski glagolski frazem ba-
cati/baciti u staro željezo koga, što, te njegov njemaki ekvivalent jmdn., etw. 
zum alten Eisen werfen. Navodimo primjere upotrebe za živo i neživo za oba je-
zika: 
 
 (16) etrdeset godina je pošteno radio. I sada da ga bace u staro željezo? Ne 
to ne smije biti. (FRHSJ) 
 
 (17) On smatra da bi mnoge knjige iz školske lektire od kojih aci bježe kao 
vrag od tamjana, valjalo baciti u staro željezo. (HFR) 
 
 (18) Er dachte nicht daran, sich mit 58 schon zum alten Eisen werfen zu las-
sen. (Duden) 
 
U podskupinu s deskriptorom „zastarjelost/neupotrebljivost“ ubrajaju se sljedei 
frazemi: imeniki frazem staro željezo te glagolski frazemi zum alten Eisen 
gehören (zählen) i odlaziti/otii u staro željezo. Posljednji se glagolski frazem 
veinom upotrebljava u odnosu na predmete iako mrežni pretraživa donosi ne-
koliko primjera u kojima se potvruje njegova upotreba i u odnosu na živo. 
Sljedei su primjeri potvrda upotrebe navedenih frazema u odnosu na predmet: 
 
 (19) Jel' ti to šalješ poruke na mom satu? A? Daj da vidim. Daj mi to. Opa, 
fino, dobar je. Kol'ko si ga platio? Jel' bio skup? - priao je profesor i 







Branka Barot:  
Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i 
njemakom jeziku 
otišao iza jednog od ormaria,  izvadio eki,  stavio mobitel na pod i 
bum! Ode u staro željezo...(G)22  
 
 (20) Kupferkabel gehört noch lange nicht zum alten Eisen. (G)23 
 
4.2.2. Njemaki se glagolski frazem Eisen pumpen sa znaenjem ‘trenirati s 
utezima s ciljem poveanja mišine tjelesne mase’ vezuje uz deskriptor „vježba-
nje/treniranje“. Ëvrstoa i tvrdoa željeza se ovdje usporeuje s vrstoom i tvr-
doom mišia. Slijedi primjer upotrebe frazema: 
 
 (21) Zu den populären Zwangsvorstellungen der Gegenwart gehört jene, dass 
es einen Jugendwahn gebe. Wir benutzen den Begriff immer, wenn ge-
reifte Mittvierziger in bunten Beutelhosen Eisen pumpen…(Duden) 
 
4.2.3. Sljedei njemaki glagolski frazem in die Eisen steigen (treten) ozna-
ava jako koenje prilikom brze vožnje automobilom, no ne nalazimo mu hr-
vatski ni ruski ekvivalent u promatranom korpusu. Slika naglog stiskanja koni-
ce u automobilu povezuje se sa stiskanjem stremena, tj. željezne papuice koja 
visi sa svake strane sedla i u koju se umetne noga prilikom jahanja. Stiskanjem 
stremena konj se zaustavlja ili usporava brzinu kretanja.  
 
4.2.4. Njemaki je glagolski frazem <bei jmdm.> auf Eisen beißen povezan s 
vrstoom, tvrdoom, nepopustljivošu i neumoljivošu koje željezo simbolizi-
ra. U hrvatskim i ruskim frazemima s komponentom željezo nisu iskorišteni 
elementi nepopustljivosti i neumoljivosti. Frazem <bei jmdm.> auf Eisen 
beißen oznaava neije pružanje jakog i nesavladivog otpora, a to potvruje 
sljedei primjer upotrebe: 
 
 (22) Mit diesen Forderungen werden die Gewerkschaften bei der Regierung 
auf Eisen beißen. (Duden) 
 
4.2.5. Ruski se glagolski frazem 
&/
& ë& 	 ub-
raja u podskupinu s deskriptorom „iskorjenjivanje/uništavanja ega“. Taj frazem 
nema hrvatski ni njemaki ekvivalent u prikupljenom korpusu, a odnosi se na 
pribjegavanje krajnjim mjerama i potpuno uništavanje ega. U etimološkom rje-
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niku ruske frazeologije autora A. Biericha, V.M. Mokienka, L.I. Stepanove po-
rijeklo se ovoga frazema dovodi u vezu sa starinskim nainom lijeenja nekih 
bolesti ispaljivanjem. Evo primjera suvremene upotrebe navedenog frazema: 
 





, ` 	 
  
 
   	^	  $^	. 
{ | 	&, | . (Y)24 
 
4.2.6. Deskriptor „alternativa/mogunost“ pretpostavlja da postoji više prilika 
ili mogunosti za obavljanje nekog posla ili rješavanje nekog problema. U ovu 
se podgrupu ubraja njemaki glagolski frazem koji nema ni hrvatskog ni ruskog 
ekvivalenta:  zwei (mehrere, noch ein) Eisen im Feuer haben. Etimološki se taj 
frazem povezuje s kovakim zanimanjem. Kova bi obino stavljao paralelno po 
nekoliko komada željeza u viganj kako bi imao kontinuitet u poslu, odnosno ka-
ko ne bi prekidao posao, ali i kako bi imao alternativu ukoliko bi odreeni ko-
mad željeza obradio neuspješno ili nezadovoljavajue. Evo kako se frazem upot-
rebljava u suvremenom njemakom jeziku: 
 
 (24) Aber Russland hat immer zwei Eisen im Feuer, treibt seine Politik im-
mer auf zwei verschiedenen Gleisen voran. (Duden) 
 
4.2.7. Posljednji je frazem s komponentom Eisen njemaki imeniki frazem 
ein heißes Eisen. Radi se o delikatnoj, škakljivoj ali vrlo aktualnoj temi, poslu i 
sl. Ekvivalenti u ruskom i hrvatskom jeziku s komponentom koja je oprimjere-
nje sheme metala, ne postoje, a semantiki je ekvivalent u hrvatskom jeziku 
imeniki frazem vrui krumpir. Poput frazema iz prethodne podskupine slika se 
frazema ein heißes Eisen takoer povezuje sa starim kovakim zanimanjem. 
Sljedei e primjer potvrditi njegovu aktivnu upotrebu u suvremenom njema-
kom jeziku: 
 
 (25) Er scheute sich nicht, auch mal ein heißes Eisen wie die Mitbestimmung 
anzufassen. (Duden) 
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4.3. Živa 
Živa je jedini tekui metal poznat od davnih vremena ije ime s latinskog (lat. 
hydrargyrum) u prijevodu znai tekue srebro. Ona danas nalazi primjenu u ke-
mijskoj i farmaceutskoj industriji, zatim u elektroindustriji te za izradu mjernih 
instrumenata.  Živom se pune termometri, barometri ili se izrauju lampe koje 
isijavaju svjetlost bogatu ultraljubiastim zrakama. Unato nedostatku diferenci-
rane simbolike ovoga metala, u frazeologiji se triju analiziranih jezika odrazilo 
upravo ono svojstvo žive koje ju izdvaja od drugih metala: njezino tekue stanje.  
 
4.3.1. U semantikom talogu frazema biti kao živa; živo srebro; 
	  
; quecksilberig sein i Quecksilber im Leib (Blut, Hintern, Arsch) haben 
leži slika nemogunosti, tj. otežanog skupljanja žive, tj. živog srebra kojim su 
punjeni instrumenti poput termometra i barometra. Na tu se sliku u ovome radu 
naslanja deskriptor „živahnost/nemir“. On obuhvaa dva hrvatska frazema: gla-
golski poredbeni frazem s trodijelnom strukturom biti kao živa i imeniki frazem 
živo srebro. U Hrvatskom frazeološkom rjeniku autorskog trojca Menac, Fink-
Arsovski i Venturin frazem živo srebro definira se kao ‘nemirno (živahno) dije-
te’. Mrežni pretraživa donosi nevelik broj primjera upotrebe toga frazema u na-
vedenom znaenju što govori u prilog injenici da on danas polako prelazi u pa-
sivni frazeološki fond hrvatskoga jezika, a mjesto je u prikupljenom korpusu 
ipak našao jer je još uvijek poznat govorniku suvremenog hrvatskog jezika. 
Ruski ekvivalent, pridjevski poredbeni frazem s trodijelnom strukturom 
	 
 , zabilježen je u Hrvatsko-ruskom frazeološkom rjeniku autora A. 
Menac, Ž. Fink-Arsovski, I. Mironove Blažina, R. Venturina. Njemaki se gla-
golski frazem quecksilberig sein osim u odnosu na živahno i nemirno dijete mo-
že upotrijebiti i u odnosu na odraslu energinu osobu nemirnog duha. Znaenj-
ska nijansa nemira u kontekstu odrasle osobe vidi se iz sljedeeg primjera s gla-
golskim frazemom Quecksilber im Leib (Blut, Hintern, Arsch) haben: 
 
 (26) Der ältere Herr hat immer noch Quecksilber im Blut, rennt und tänzelt 
viel über die Bühne (G).25  
 
4.3.2. Dok se svojstvo sjaja i sposobnosti reflektiranja svjetlosti s površine 
odrazilo u frazeologiji triju jezika s komponentom zlato/			/Gold, u ruskom 
se u tom znaenju pojavljuje još i komponenta : 
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 (27) } 			  	    &  & 
$

,  	 	  
. (Y)26 
4.4. Olovo 
Olovo je simbol težine i neokrnjive individualnosti. Kao tešku kovinu, tradicio-
nalno se pripisuje bogu razdvajatelju, Saturnu. Upravo se težina kao glavno obi-
lježje olova odrazila i u frazeološkom fondu triju prouavanih jezika s navede-
nom komponentom: težak kao olovo (od olova); noge su komu <teške> kao olo-
vo (od olova); imati noge <teške> kao olovo (od olova); 		
 (, 	) 

	  (&); schwer wie Blei; bleischwer; Füße <schwer> wie 
Blei haben; Blei in den Beinen haben; Blei im Hintern (Arsch) haben.  
 
4.4.1. Hrvatski i njemaki pridjevski poredbeni frazemi s trodijelnom struktu-
rom težak kao olovo (od olova) i schwer wie Blei, zatim njemaki frazem sa 
strukturom pridjevske složenice bleischwer upotrebljavaju se kada se želi istak-
nuti težina tijela ili težina pojedinog dijela tijela kao posljedica umora ili bolesti. 
Matulina u svome lanku Obrada poredbenih pridjevskih frazema u njemako-
hrvatskom i hrvatsko-njemakom opem rjeniku navodi podatak o upotrebi tih 
frazema. Autorica napominje da se hrvatski frazem težak kao olovo (od olova) 
uglavnom vezuje za znaenje ‘fizika, materijalna težina kakvog predmeta,’ a da 
se njemaki ekvivalenti schwer wie Blei i bleischwer uglavnom upotrebljavaju 
kad se govori o ovjekovu tijelu, rukama i nogama ili pak o težini u želucu.27 
Upotrebu navedenih frazema u odnosu na osobu potvruju sljedei primjeri:   
 
 (28) Bio se pridružio i novi varoški sudac Ivan Teleti, starac bijel kao snijeg, 
pun kao mjesec, mudar kao knjiga, a težak kao olovo. (HNK) 
 
 (29) Dumm ist mein Kopf und schwer wie Blei. (G)28 
 
U hrvatskim i njemakim frazeološkim rjenicima fiksiran je glagolski pored-
beni frazem koji u A-dijelu ima komponentu noge (odnosno u njemakom jezi-
ku Füße), a u C-dijelu je komponenta olovo/Blei. Rije je o frazemima: imati 
noge <teške> kao olovo (od olova); Füße <schwer> wie Blei haben. Osim njih 
                                                 
26 http://www.frazeologiya.ru/fraza/rtut.htm. 
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frekventan je u upotrebi hrvatski reenini frazem noge su komu <teške>  kao 
olovo (od olova)  ali i njemaki glagolski frazem Blei in den Beinen haben. Rus-
ki ekvivalent takoer ima poredbenu strukturu, no u A-dijelu osim imenica noge 
i ruke koje su u kanonskom obliku zabilježene kao mogue inaice, nalazimo 
komponentu glava. Radi se o frazemu 		
 (, 	)  
	  
(&). Slijedi primjer upotrebe tog ruskog frazema: 
 
 (30) ~ 	&  	 - ,  	 , 
  	  |#. (Y)29 
 
4.4.2. Dok se ti navedeni frazemi odnose na ovjeka i u ovome su radu okup-
ljeni oko deskriptora „težina kao posljedica umora ili bolesti“, deskriptor „teži-
na“ se odnosi samo na neživo i broji sljedee frazeme: težak kao olovo (od olo-
va); schwer wie Blei; bleischwer. U ruskom jeziku nije zabilježen ekvivalentni 
frazem s komponentom 
. Slijede primjeri upotrebe navedenih frazema na 
hrvatskom i njemakom: 
 
 (31) Licemjeri, natjerani da nose na sebi zlatne plašteve teške kao olovo… 
(G)30 
 
 (32) Runflat Reifen schwer wie Blei!!! (G)31 
 
4.4.3. Povezano sa znaenjem težine je i znaenje njemakog glagolskog fra-
zema koji nema ni hrvatskog ni ruskog ekvivalenta: Blei im Hintern (Arsch) ha-
ben. Ovaj se frazem odnosi na tromu i pomalo lijenu osobu koja se ne želi pok-
renuti. Inaica Arsch je vulgarna. Taj se njemaki glagolski frazem dovodi u ve-
zu s antiposlovicom Morgenstunde hat Blei im Hintern (Arsch) (usp. Duden 
2002: 523). Njome se na humoristian nain aludira na kasno ustajanje iz kreve-
ta, tj. nemogunost ranog ustajanja, a nastala je preinakom njemake poslovice 
Morgenstunde hat Gold im Munde. Ona se etimološki povezuje s latinskom iz-
rekom Aurora habet aurum in ore i naglašava blagodat ranog ustajanja kao za-
loga uspješnom radu. 
 
4.4.4. Posljednji frazem s komponentom olovo u ovom korpusu vezuje se uz 
deskriptor „šutnja“. To je hrvatski glagolski poredbeni frazem s trodijelnom 
strukturom šutjeti kao <olovom> zaliven sa znaenjem: ‘ne progovarati ni rijei, 
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ne otvarati usta, uporno šutjeti, šutnjom uvati tajnu’. Objašnjenje etimologije 
toga frazema ponudio je M. Šipka u svojoj knjizi |	  ? iz 2009.g. 
Autor se poziva na profesora sarajevskog Filozofskog fakulteta B. Džaku koji 
pretpostavlja da je taj izraz motiviran obiajem da se u stara vremena otvori na 
kulama zatvaraju kamenom i zalijevaju olovom. Taj bi frazem zapravo bio skra-
eni oblik od šutjeti kao da su komu usta olovom zalivena. Niže navedeni prim-
jer upotrebe preuzet je iz Matešieva Frazeološkog rjenika hrvatskog ili srp-
skog jezika: 
 
 (33) …ali je šutio kao olovom zaliven. (Kreši, FRHSJ) 
 
Brojni su primjeri na mrežnom pretraživau potvrdili frekventnu upotrebu tog 
frazema u suvremenom hrvatskom jeziku ali bez fakultativne sastavnice. U pri-
log injenici da se fakultativna sastavnica gotovo u potpunosti izgubila iz upot-
rebe, govori i fiksacija frazema u Hrvatskom frazeološkom rjeniku iz 2003.g. s 
ovim primjerom upotrebe: 
 
 (34) Tko je Davoru uvalio ljubavno pismo? (...) Branka je! Zato šuti kao zali-
vena. (Lukši, HFR) 
 
Omazi u lanku O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku iz-
meu ostaloga govori o frazeološkoj sinonimiji u okviru leksikih odnosa meu 
poredbenim frazemima. U tom se radu zasebno navode frazemi šutjeti kao olo-
vom zaliven sa znaenjem ‘ne govoriti ni rijei, ne otvarati usta’ i šutjeti kao za-
liven sa znaenjem ‘uporno, stalno šutjeti’. Iz navedenoga bi se moglo zakljuiti 
kako ih autorica smatra dvama zasebnim, etimološki nepovezanim jedinicama. 
4.5. Srebro 
Argentum je sanskrtski naziv za srebro i znai bijelo, sjajno. Radi se o kovini 
koja oznaava ženski, lunarni i vodeni princip za razliku od zlata koje je aktivni, 
muški, solarni i nebeski princip. Komponenta srebro se u prikupljenom korpusu 
nije pokazala frazeološki plodnom, no nešto vea produktivnost ove komponen-
te u ruskoj frazeologiji možda se može objasniti vjerovanjem kako je srebro 
simbol istoe i oišenja, ali i bogatstva (usp. 4.1.5.) i sjaja. Slijede primjeri 
upotrebe frazema  () 		 			 (	) i 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 (35) X 
&	 		  / {	$  & $: / “"  
-	 
 	&! /   	!” (Y)32 
 
 (36)  
$ 	 	 (Y)33 
5. O desemantizaciji prikupljenih frazema 
Budui da analizirani korpus obuhvaa hrvatske, ruske i njemake frazeme u 
užem smislu, oni su svi potpuno ili djelomino desemantizirani. Neki primjeri 
potpune desemantizacije iz prouavanog korpusa su: ist kao zlato; živo srebro; 
ein heißes Eisen; Blei im Hintern (Arsch) haben; Quecksilber im Leib (Blut, 
Hintern, Arsch) haben; 
&/
& ë& 	;  
() 		 	 (			). Dok u definiranju tih frazema nije 
upotrijebljena niti jedna sastavnica frazema, u opisu se frazeološkog znaenja 
djelomino desemantiziranih frazema pojavljuju sastavnice koje nisu izgubile 
svoje primarno leksiko znaenje. Neki primjeri takve djelomine desemantiza-
cije iz prouavanog korpusa su: zlata vrijedan; težak kao olovo (od olova); šutje-
ti kao <olovom> zaliven; treu wie Gold; bleischwer;  () 
			 ( 			); 		
 (, 	)  
	  (&). 
6. Zakljuak 
U ovom su radu analizirana 53 hrvatska, ruska i njemaka frazema s komponen-
tom koja pripada najbrojnijoj i najzastupljenijoj skupini kemijskih elemenata u 
prirodi, tj. metalima ili kovinama. Unato tome samo ih je pet imalo ulogu izvo-
ra u frazeologiji triju prouavanih jezika, a to su: zlato, željezo, živa, olovo i 
srebro. Zanimljiva je njihova simbolika u raznim kulturama i tradicijama što 
smo pokušali dovesti u vezu s poprilinom frazeološkom plodnošu nekih od 
njih (zlato, željezo, olovo). Možemo zakljuiti kako su simbolika i obilježja ana-
liziranih metala uvelike utjecali na formiranje frazeološkog znaenja promatra-
nog korpusa. U frazeologiji svih triju ovdje prouavanih jezika iskorištena su 
dva glavna obilježja zlata, te po jedno glavno obilježje olova i žive. To su vrije-
dnost i sjaj zlata, težina olova i neuhvatljivost žive. Povezanost željeza s kova-
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kim zanimanjem nalazimo samo u njemakim frazemima u užem smislu s kom-
ponentom Eisen.  
 
Frazemi su podijeljeni u tri konceptualna grozda ili tematske cjeline tzv. clus-
ter-tehnikom. Svaki konceptualni grozd obuhvaa niz deskriptora koji predstav-
ljaju odnose slinosti meu frazemima i poput dijelova mozaika ispunjavaju te 
konceptualne grozdove. Ëak 64% ukupnog analiziranog korpusa frazema odnosi 
se samo na ovjeka, tj. dio su konceptualnog grozda: FRAZEMI KOJI SE OD-
NOSE NA ËOVJEKA. Od toga ih 52% pripada podskupini ËOVJEKOVE 
OSOBINE, a po 24% podskupinama ËOVJEKOVA STANJA i ËOVJEKOVE 
(NE)AKTIVNOSTI. 32% ukupnog analiziranog korpusa frazema  pripada te-
matskoj cjelini: FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA PREDMET, a preostalih 4%  
tematskoj cjelini: FRAZEMI KOJI SE ODNOSE NA APSTRAKTNI POJAM.  
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IDIOMS WITH METALS AS COMPONENTS IN CROATIAN, RUSSIAN AND GERMAN  
 
The subject of this paper are Croatian, Russian and German idioms with the component that 
belong to the group of metals. It is a well-known fact that most of the chemical elements are 
metals of one variety or another, as well as that metals are one of the most commonly used 
materials by human civilization throughout the whole history. The paper aims to analyze the 
most productive and the most frequent idioms that contain one of the metals as a phraseologi-
cal component: iron, lead, quicksilver, gold, silver and to investigate to which extent national 
characteristics are embodied in these idioms. Furthermore, the paper looks at whether they 
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match and how they differ from each other, i.e. whether they are semantic phraseological 
equivalents or not. In the centre of the triangle is Croatian that together with Russian belongs 
to the group of Slavic languages, while German belongs to the group of Germanic languages. 
 
Key words: Croatian phraseology; Russian phraseology; German phraseology; metal as a 
phraseological component; phraseological equivalents. 
 
